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АҲМАД ЗАКИ ВАЛИДИЙ ТЎҒОННИНГ “АЛ-БЕРУНИЙ ВА “ҲАРАКАТИ АРЗ””
МАҚОЛАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ
Хужаев Муминжон Исохонович (PhD) Ўзбекистон халқаро ислом академияси
Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси фалсафа доктори,
Аннотация: Ушбу мақолада Аҳмад Заки Валидийнинг имлий мероси, Абу Райхон
Берунийнинг диний, дунёвий, табиий ва илмий-фалсафий қарашлари Заки Валидийнинг
фалсафий дунёқарашини шакллантиришдаги аҳамияти таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: мерос, фалсафа, ислом, дин, харита, цивилизация, халқ, жаҳон,
тарих, маданият, санъат, миллат.
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬЯ АХМЕДА ЗАККИ ВАЛИДИ ТУГОН “АЛБЕРУНИЙ ВА “ҲАРАКАТИ АРЗ””
Худжаев Муминжон Исохонович, (PhD) Доктор философских наук, кафедра
социально-гуманитарных наук,
Международная исламская академия Узбекистана
Аннотация: Данная статья посвящена научное наследие Заки Валиди, религиозная,
светская, естественная и научная философия Абу Райхана Беруни игравшию важную роль
в формировании философские мысли Валиди.Анализ научно философские наследии Абу
Райхана Берунии, Ахмадом Заки Валиди.
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Abstract: this article is devoted to the scientific heritage of Zaki walidi, religious, secular,
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Аҳмад Заки Валидийни илмий меросида мутафаккирларининг динийфалсафий ва илмий, қарашлари ҳақида ўрганар эканмиз, бунда Абу Райҳон
Берунийнинг фалсафаси, диний дунёқараши ва бир қатор илмларнинг кенг
ёритилганилигини гувоҳи бўламиз. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Биринчи
Президенти И.А.Каримовнинг Беруний ҳақида қуйидаги фикрларни ёдга олиш
мумкин: «Миллий тарихимизнинг ёрқин вакили бўлган Абу Райҳон Беруний
фаолиятига ҳаққоний баҳо берар экан, америкалик тарихчиси Сартон XI асрни
«Беруний асри» деб таърифлайди. Бундай юксак ва ҳақли баҳо, аввало, қомусий
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тафаккур соҳиби бўлмиш буюк ватандошимизнинг илм-фан тараққиётига қўшган
беқиёс ҳиссаси билан изоҳланади. Таъкидлаш жоизки, Беруний илмий масалаларда
ҳам, тарихий воқеа ҳодисаларга, ўз замондошларига баҳо беришда ҳам ўта холислик
ва ҳаққонийлик билан фикр юритган. Шу боис ҳам у ҳаётда кўп азиятлар чеккан,
ҳатто умрининг охирида турмуш қийинчиликларига дучор бўлган, аммо ҳар қандай
оғир шароитга қарамасдан эътиқодидан қайтмагани унинг ўз маънавий идеалларига
нақадар содиқ бўлганидан далолат беради». [2]
Заки Валидийнинг илмий меросини ўрганар эканмиз, унда Абу Райҳон
Берунийнинг диний-дунёвий, табиий-илмий фалсафаси кенг ёритилганини гувоҳи
бўламиз. Валидийнинг фалсафий қарашларини шаклланишида Абу Райҳон
Берунийнинг фалсафаси ҳам ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Аллома Беруний
асарлари орқали «Ригведа ва Атхарваведа» номли ҳинд диний-фалсафий китобини
ўрганиб Патанжали, Брахмагупта, Арябхата, Вашта, Пулиса, Вараҳамиҳра [3] каби
ҳинд олимларининг асарларидан матнлар таржима қилганлигини таъкидлйди.
Аҳмад Заки Валидий Тўғон “Ўрта асрлар ислом оламида танқидий тарихга
муносабат” мавзусида шарқшуносларлар анжуманида қилган маърузасида
Берунийнинг “курраи арз” яъни ернинг айланиши ҳаракатига доир фикрларини
келтириб ўтгани. Бу анжуман иштирокчиларида қизиқиш ўйғотади ва Берунийнинг
“арзнинг сукути ёки ҳаракати” (ернинг ҳаракатсизлиги ёки ҳаракати) деган
иборасига таяниб, унинг ер айланиши ҳақида хулосаси тўғрили ёки нотуғрилигига
шубҳа билдиришади. Бу борада Заки Валидий қуйида мукаммал маълумотларни
келтиради.
Беруний ернинг 24 соатда ўз ўқи атрофида айланиб чиқиши, самонинг эмас,
ҳодисадан хабардор бўлганлигини фақат олимнинг бизга етиб келмаган
рисоласидан эмас, бошқа илмий асарларидан ҳам билиш мумкин. Беруний бундан
хабардор бўлганлиги, аммо қатъий фикр билдирмаганлиги ёки билдиришдан ўзини
тортганлигини олимнинг “Китоб молиъл Ҳинд ва истиъоб ал-вутуқ ал-мумкина фи
санъат ал-устурлоб” асаридан ҳам сезиш мумкин дейди ва қуйидаги олимларнинг
асарларини мисол келтиради Carra de Vaux Les Penseurs de L’ Islam, 2-жилд, 216-217
бетлар., G.Sarton Intvoduction to the history of Scinse, 1- 708-бет., Айдин Сайили.
d.Belleten, XIII, 1948, 80-81 бетлар., Ғулом Ҳусайн Раҳнамо. Теҳрон, 1950, 54-бет. Фақат
ҳар икки асарда ҳам Берунийнинг сўзлари аниқ келтирилмаганлиги ва
изоҳланмаганлигини олим таъкидлайди.
Абу Райҳон Беруний “Китоб мол ал-Ҳинд” асарида (138-139 бетлар) ҳинд
олими Арабхатанинг ер шарққа қараб ҳаракатланади (Китоб ал-ард асарида), деган
фикрини ҳамда қадим юнон олимларининг бу борадаги мулоҳазаларини келтиради.
Ҳатто ноаниқ жиҳатларини батафсил ёритади. Унга кўра Румда ярим тун бўлганда,
ернинг нариги томонида ҳиндларнинг ҳаёлий Америкаси бўлган Ямакоти (яъни
Гавайа)да туш пайти бўлади. Курраи арзнинг жаҳоннинг маркази ҳисобланади.
Унинг фикрича, ер айланаётганда ердаги бор нарсаларнинг сочилиб кетмаслигининг
сабаби деб изоҳлайди. Шу боис Румнинг ер устида, Ямакотининг эса остида бўлиши
баҳслашилмас масала. Зеро, уларнинг барчаси ер устида, курраи арз кўринмас
меҳвар атрофида айланади. Унинг икки туташув жойи шимолий ва жанубий
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қутблардир, ҳиндлар шимолий қутбда тассаввур қилган тоғларини “Меру” деб
аташган.
“Сукун ал-ард” (ернинг олам марказийлиги, самонинг ер атрофида айланиши,
геоцентризм) масаласи ҳинд фалсафий билимлар асосини ташкил қилади. Фақат бу
борада пайдо бўладиган шубҳаларнинг аҳволи оғирдир. Мазкур назарияни тадқиқ
этганлардан Браҳмагупта “Брахма Сидҳента” асарида шундай дейди: “Бир қанча
одамлар (олимлар) фалак эмас, балки арз Шарқдан Ғарбга ҳаракат қилишини тан
олишган, фақат Врамихирагина “Агар шундай бўлса, Ғарбга учган қуш уйга
қайтмаслиги керак эди”, деганлигини тўғри фикр дейди.
Браҳмагупта жумладан шундай дейди: “Арабхатанинг дўстлари аслида ер
ҳаракатланади, фалак қимирламайди”, дейишади. Бунга қарши чиққанлар “Агар
шундай бўлганда эди, дарахт ва тошлар шу ҳаракат асносида жойидан силжиб,
қўпорилиб кетарди” дейишади. Браҳмагупта бу эътирозларга қўшилмайди:
“Оғирликлар ер марказига силжиганлиги боис одамлар қимирламайди”, дейди.
Браҳмагупта ернинг 21600 нафасда бир айланиши назариясига меридианда
қилинган ҳисобларга мос келмаслигини таъкидлайди. Аммо қўрқаманки, бу фикр
(яъни Арабхата ва дўстларининг фикри) тўғридир ва ер шарққа 24 соатда тўла
айланиб қайтиб келади. Браҳмагупта эса фалакни ҳаракатланади, деб ҳисоблайди.
Яъни қайта айланишнинг ерга хослиги, ҳаракатнинг 21600 нафасда меридиан бўйлаб
кечиши назариясига мувозанат жиҳатдан мос келмайди. Бошқа томондан олганда,
“Ҳаракати арз” назарияси дунёвий илмга ҳеч зарар етказмайди, аксинча, унинг
ишларига (сукун назариясига) тенг тартиб асосида туртки беради. Фақат бу
назариянинг бошқа жиҳатдан заифлиги бор [4] ва у ҳануз мазкур соҳанинг энг оғир
масалаларидан бири. Қадим юнон табиатшуносларидан сўнг ҳозирги олимлар
масалага чуқурроқ кириш ёки уни инкор этиш борасида кўп фикр юритганлар.
Заки Валидий ҳам унга “Мифтоқ илм ал-ҳайъа” номли асаримизда тўхталиб,
юқоридаги зотларнинг сўзларини эмас, балки масалани ёритувчи маъноларни
келтирганмиз.
Шунингдек, Валидий Абу Райҳон Беруний ислом ва ҳинд динлари ер-у
кўкнинг шакли, ҳаракатига доир қониқарсиз хабар беришгани ҳолда Қуръони
Каримда ҳам бундай масалалар тилга олинмаган ё олинса-да, умумий тарзда айтиб
кетилганлиги табиатшунослар жангига йўл очиб қўйганини мамнуният билан қайд
этади (132-бет). У яна (124-бет) ҳиндлар кўрсатган шимолий қутбдаги тоғни Қоф тоғи
билан бирлаштирганини айтиб, “Бизнинг аҳволимиз Қоф аталган тоғ” дейди.
Валидий мақоласида ҳиндларнинг Меру тоғида ер меҳвари жойлашганлиги,
қуёш ҳамиша порлаб турганлиги сабабли Мағриб Машриқ томонларининг
йўқлигини айтиб ўтиб: “Булар рақамлар ёрдамида исботланган ҳақиқат эканлигини
айтади. Уларнинг (ҳинд олимлари) “қуйи” дея курраи арз ўртасини олам маркази
ҳисоблашлари ҳам, ифодаларидаги ўзгачаликка қарамай, бизнинг нуқтаи
назаримизга, яъни мувофиқ келади. Бу ҳам улуғворлиги қаршисида фақат буюк
йигитларгина ҳал эта оладиган масалалардандир”, дейди.
Беруний бир томондан “биз авомларнинг ақидаси” деб сифатлаган, ҳатто
диний китобларга ҳам киритилган ақидаларни хурофот санаб четга отса, бошқа
томондан дунё қийинчиликлари олдида фақат “олимлар ҳайратланмайдиган
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мураккаб илмий мавзулар”дангина сўз юритади. Беруний ернинг юмалоқлиги каби
ислом оламида бир қанча олимлар тан олган ҳақиқат ҳақида ҳам гапиради.
“Модомики Аллоҳ ерни шу шаклда яратган экан, демак, арзнинг курравий (юмалоқ)
шаклда бўлиши мутлақо зарурий табиий (яъни табиат илми эҳтиёжига мос
келадиган) бир кайфиятдир” дея изоҳлайди.
“Китоб ал-мол ил-Ҳинд”да мўминлар хотирини жам қилувчи сўз қўшимча
қилишни лозим топганди. Олим ўзининг ер ҳаракати қонунлари, табиатини чуқур
ўрганиб, соддалаштирган ва табиий илмларга тартиб берганлигини кўп айтган.
Масалани марказ назарияси билан изоҳлаган эса-да, бу ҳодисани китоблари,
айниқса, “Қонун Масъудий”га ё атайлаб, ёки у пайтлар яхши ишланмаганлиги,
турли чигалликларга бойлиги, ўзи ҳам аниқ билмаслиги туфайли (бу таҳлил
ишончсизроқ) асос қилиб олмаган. Шу билан бирга у шундай дейди: “Тўғрисини
фақат Аллоҳ билади, зеро бу бутунлай мавҳум масаладир”, дейишдан ўзини
тиёлмайди. [5]
Валидий “Истиъоб ал-вутуқ ал-мумкина” асаридаги сўзларини ҳам ўмаларига
таянган ҳолда қўлга олмоқдаман. Асарнинг нусхалари Аё Софияда 2576, Жоруллоҳ
афанди кутубхонасида ва Тўпқопи саройида 3505 рақами остида сақланади. (бошқа
нусхалар учун К.Брокелман, Gal. I жилд, 873). Шунга кўра бу мавзуга доир парча
қуйидагича: Мавжуд нусхаларни солиштириш билан аслияти муҳофазаланган
матннинг таржимаси шундай: “Мен Абу Саид ал-Сижзийнинг бир устурлобини
кўрдимки, шимол ва жануб устурлоби каби парчаларга бўлинмаган, битта ва содда
шаклдан иборатдир. У бу устурлобни “Завроқий” дейди. Устурлоб менга жуда ёқди,
чунки у биз ўйлагандай фалакнинг эмас, ернинг айланишига ишонувчи
олимларнинг далили ва ўзига хос қонуният асосида ихтиро қилинган. Қасамлар
бўлсинким, бу (ер ҳаракати) таҳлили қийин ва амали куч талаб қиладиган
назариядир, буни рад қилиш муҳандис ва табиатшунослар иши эмас. Зеро, ҳаракат,
хоҳ у ер айланиши, хоҳ фалак айланиши бўлсин, ҳар икки ҳолда ҳам уларнинг
ишларига зарар етказмайди. Ҳаракати арз назариясининг радди ёки бу назариянинг
таҳлили (яъни ижобий талқини) [6] мумкин бўлса, бу иш фалсафадан кўра
табиатшуносликка оид муаммоли савол масала бўлади.
Беруний ва маслакдоши Абу Саҳл ал-Масиҳий бизга етиб келмаган икки
асарда (“Китоб фи сукун ал-ард ав ҳаракатиҳа” ва “Китоб мифтоқ илм ал-ҳайъа”)
мазкур масалани таҳлил ва тадқиқ қилган бўлишлари мумкин. Қизиқ томони
шундаки, Беруний тез-тез тилга олган Сеистон олими Абу Саиддан бошқа бир нечта
олимлар ер ҳаракатига шубҳа билан қараб, бу масалани доимий баҳс мавзуи қилиб
олишган. Беруний бошқа баҳсли масалалар юзасидан бўлгани каби ҳаракати арз
масаласига доир фикрларини ҳам бошқа мавзулар доирасида кўрган ва буни ўз
ишига асос қилиб олмаган.
Берунийнинг ўзи каби “ҳандаса ва табиатшунослик мутахассислари”ни ер
ҳаракатини рад этишдан халос қилиб, буни моддиюнчиларга ҳавола этиши ҳам
бежиз эмас. Бу ерда келтирилган Абу Саид ал-Сижзий (Аҳмад ибн Муҳаммад ибн
Абдулжалол ал-Сижзий) Берунийнинг замондоши бўлиб, ундан олдин (415 ҳижрий,
1024 милодий) вафот этган. [7] Беруний унинг асарларини ҳурмат билан тилга
олади. Олимнинг бизга етиб кеган муҳим асарларидан бири бўлмиш “Афрод ал183
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моаал фи амр ал-зилол” (Ҳайдаробод нашри, 1948, 41-79-92-бетлар) да ҳам Абу Саид
ал-Сижзийнинг ҳинд олими Арабхата ва юнонлик Паулисалар фикрига мойиллик
билдиргани зикр этилган. Асар охирида Хермес (яъни Хермес Трисмегистос) ҳақида
сўз юритаркан, “у билимларини Кальдеронлардан олгандир, уларнинг илмга
хизмати маълумдир. Уларни ҳатто сеҳргар ҳам дейишади, гарчи уларнинг
ишларидан бизга фалак ҳаракатидан бошқа назария етиб келмаган бўлса-да,
Птоломей ҳам бу қарашга қўшилган, фақат Хермеснинг китобларини химия ва
жодугарлик балоси, деб атаган, сўзларида ҳам киноя ва пичинг устун”, дейди.
Берунийнинг сиёсий назари Арастуга мувофиқ бўлса-да, коинотга
муносабатда ундан бутунлай фарқ қилади. Буни биз Арастуни шиддат билан ҳимоя
қилган Ибн Синога жўнатган саволларидан биламиз. У ўзи инкор эта олмаган
“фалак ҳаракати” назарияси дуч келган зиддиятларни “ваҳм ва сафсата” (биринчи
савол), Аристотелнинг фалак иқдомига оид фикрини “таассуб ва нотўғри ишонч”
дея (иккинчи савол) баҳслашади. Бизнинг оламдан бошқа оламлар йўқ, деган
Арастуни “кўзи ожизнинг кўриш хусусиятини инкор этиши”, дейди (бешинчи
савол). [8]
Заки Валидий фикрича, Беруний асарларида ер ҳаракати масаласида бетараф
қолгандай туюлса-да, унинг тамойилларини белгилаб чиққан. Бу далил Маҳмуд
Ғазнавий даврида дин олимлари томонидан Абу Саид ва Берунийга қарши фикр
билдиришмагани ё билдиришса-да, Ғазна муҳитида таъсир қилмаганлигини
кўрсатади. Чунки ҳеч бўлмаганда Беруний ва Абу Саид каби олимларнинг бу фикр,
назариялари туфайли қувғинга учраганликлари ҳақида маълумотга эга эмасмиз.
Ҳарҳолда Маҳмуд Ғазнавий муҳити Галилейни инквизицияга дучор қилган Рим
муҳитидан илиқ ва маданийроқ бўлганлиги маълум. Берунийнинг мушкул туюлган
масалаларни ҳал қилган Галилей фалсафанинг моддиюнчилик оқимидан эди.
Хулоса, Аҳмад Заки Валидий Тўғон томонидан Абу Райҳон Беруний илмийфалсафий меросини ўрганилишида,
1.
Олим Беруний асарлари орқали ҳиндларнинг диний-фалсафий асарлари ва
Берунийнинг «Ал-қонун ал-Масъудий» асари «Ал-қонун»да Истанбул (хусусан,
Валиуддин Афанди ва Аскарий музей кутубхоналарида) ва Кунядаги нусхаларидан
ўрганади ва таҳлил қилади.
2.
Валидий Беруний асарларини таҳлил қилар экан, Беруний тарихий
ҳодисаларни иқтисодий ҳамда диний нуқтаи назардан исботлашга ҳаракат қилишни
илмга зид деб баҳолайди. Заки Валидий Ғарб ва Шарқ маданиятини иккига бўлади.
Хитойликлар, туркийлар ва ҳиндлар Шарқ маданиятининг асосчилари дея эътироф
этади.
3.
Валидий Абу Райҳон Берунийнинг «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар»
асарини мусулмонлар, христианлар, зардуштийлар, яҳудийлар, жоҳилия даври
арабларининг тарихи, афсона ва ривоятлари, тақвимлари, урф-одат ва
маросимлари, диний эътиқодларини диний-таҳлилий ва қиёсий услубда баён
қилганлиги уучун қиёсий диншуносликка оид энг сара асар дея таъриф беради.
Берунийни Ислом қиёсий диншунослигининг асосчиларидан бири, деб ҳисоблаш
мумкин деган хулосага келади.
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